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INTERTEKSTUALLIK VA BADIIY TARJIMA
Xomidova Mahfuzaxon Farhodjon qizi
Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU tayanch doktoranti
Rezyume. Maqolada tilshunoslikdagi intertekstuallik hodisasining badiiy tarjima
jarayonidagi o‘rni haqidagi mulohazalar aks etgan. Intertekstuallikning badiiy tarjimada uchrovchi
turlari va unga olimlar tomonidan bildirilgan fikrlar tahlil qilingan.
Kalit so‘zlar: Badiiy tarjima,asliyat tili, tarjima tili, intertekstuallik, alyyuziv nomlar,
presedent birlik, sitata, parodiya, stilizatsiya, nutqiy faoliyat.
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД
Хомидова Махфузахон Фарходжон кизи
Докторанта ТГУУЯЛ имени Алишера Наваи
Резюме. Статья приводит размышления по поводу понятия интертекстуальность, его типы и роль в художественных переводах.
Ключевые слова: художественный перевод, язык перевода, язык оригинала,
интерьтекст, аллюзия, прецедент единица, цитата, цитилизация, пародия, речевой
деятелность.
INTERTEXTUALITY AND LITERARY TRANSLATION
Xomidova Mahfuzaxon Farhodjon qizi
Doctorant of TSUULL named after Alisher Navai’
Abstract. The article presents a comprehensive study of the notion of intertextuality, its
types,and the role ina literary translation. The types and functions of intertextuality in fiction and
its translations are analyzed in this article.
Key words: literary translation, target language, original language, citation, intertext,
allusion, presedent unit, quotation, speech.
Matnlarning o‘zaro aloqasi, ya’ni intertkestuallik hodisasi faqatgina filologlarni
emas, balki faylasuflar, madaniyatshunos va tarjimonlarni ham juda qiziqtirib kelgan.
So‘nggi yillarda yaratilgan ishlarda esa intertekstuallik kategoriyasi faqat badiiy
matnga daxldor emasligi isbotlandi. Ilmiy matnlardagi intertekstuallikni Mixaylova,
Suprun, Chernyavskaya, Jakobs kabilar, publitsistik uslub matnlaridagi intertekstuallikni
Zemskaya, Sandalova, Suprun, Uskova, Janich, Ropier, Troschina, ish matnlarida Suprun,
shuningdek, siyosiy, yumoristik, pedagogik va diniy diskursda ham intertekstuallik
elementlari yaqqol namoyon bo‘lishini turli mualliflar o‘rgangan. Intertekstuallik,
shuningdek, mikrotekst, ya’ni aforizmlar sifatida ham tadqiq qilingan.
Xorij olimlari intertekstuallik tamoyilini turli tomondan tadqiq qilishgan. Xususan,
R. Bart, M. Riffater, E. Ropier kabilar intertekstning tushunilishi va uning qayta tiklanishi,
X.Blum uning badiiy matn yaratilishida muallifga ta’sirini, Jenett, N.A. Fateeva, P.X.
Torop kabi esa intertekstuallik turlari va vazifasini o‘z ishlarida atroflicha tadqiq
qilishgan.
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V.E.Chernyaskaya va L.M.Malaxovskaya intertekstuallikning matnda namoyon
bo‘lishining 3 asosiy modelini ajratadilar.
1. Intertekstuallikning keng modeli.
(bunga ko‘ra intertekstuallik har qanday matn uchun universal hodisa sanaladi,
ya’ni hamma matnda, albatta, o‘zga matn parchasi ishtirok etadi)
2. Intertekstuallikning tor modeli.
(muallif alohida bir matn parchasini ma’lum maqsadda qo‘llaydi)
3. Intertekstuallikning salbiy modeli. [1.6]
(intertekstual elementlar zamonaviy so‘z sifatida matn tarkibida qo‘llanilib, hech
qanday ma’no anglatmaydi) . Bu fikrlarni yanada umumiylashtiradigan bo‘lsak, badiiy
matndagi intertekstual elementlar birlashib, uning yaxlit mazmunini ifodalash, asar
ekpressivligini oshirish va, albatta, qo‘shimcha ma’lumot berish uchun xizmat qiladi.
Intertekstuallik hodisasi til egasi, ya’ni matn o‘quvchisi uchun tanish bo‘ladi va u matn
qabul qilinishini osonlashtiradi. Ammo tarjima asarlarida-chi? Ularda interteksual
elementlar qanday ahamiyatga ega va ularni tarjima tilida berishda tarjimon qanday
yo‘lni tanlashi lozim? Quyida shu kabi savollarga javob berishga harakat qilamiz.
Tarjimashunoslikda intertekstual birliklar turli nomlar bilan ataladi. Xususan, chet
tilidagi okkazional so‘zlar, transliteratsiyasiz so‘zlar, tarjima qilinmaydigan so‘zlar,
ekzotizm kabi nomlar bilan ataluvchi, tarjimada o‘z holicha beriladigan so‘zlar aslida
intertekstuallikning bir ko‘rinishi, uning turlari sanaladi. Mavjud qarashlarga ko‘ra,
bunday so‘zlar tarjima qilinmaydi. Bu esa badiiy tarjima jarayoniga, xususan uning
tushunilishiga, albatta, o‘z ta’sirini o‘tkazadi. [4]
Tarjimon tarjima jarayonida intertekstual elementlarning matndagi o‘z vazifasini,
bevosita matnda anglatayotgan, berayotgan ma’nosini tarjima matnida saqlashga
majburdir. Ammo bu tarjimondan o‘ziga xos bilim, keng dunyoqarash va asliyat tilidagi
matnlardan yetarlicha xabardorlikni talab qiladi.
Tarjimada intertekstuallik muammosi xususida qator tadqiqotlar amalga oshirilgan.
Xususan, G.Torop, G.V.Denisova, M.L.Malaxovskaya kabi olimlarning tadqiqotlari ayni
shu masalalarga bag‘ishlangan.
Rus tilshunosi Guseva o‘z dissertatsiyasida tarjima jarayonida uchraydigan
intertekstual elementlarni quyidagi kategoriyalarga ajratadi:[1.6]
1. Mashhur protekst kategoriyasi.
2. Intertekstual elementlarning dominant vazifada kelishi kategoriyasi.
3. Intertekstual elementlarning harakatlanish kategoriyasi.
4. Intertekstual elementlarning shakl kategoriyasi.
Muallif tarjimon tarjima jarayonida ayniqsa ikki kategoriyani, ya’ni
intertekstuallikning shakl va dominant vazifada kelish kategoriyasiga ahamiyat berishi
lozimligini alohida ta’kidlaydi.
Guseva tarjima jarayonida uchaydigan intertekst turlarini shu tasnif asosida
o‘rganib, tarjima tilida berish muhimligini Jeyms Joysning “Uliss” asarining rus tiliga
qilingan tarjimasini asliyat tiliga qiyoslash orqali tahlil qilgan.
Mashhur tilshunos Yakobson nutqiy muloqotning 6 xil funksiyasini ajratadi:
1. Ekspressiv
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2. Kommunikativ
3. Poetik
4. Fatik
5. Metatil
6. Apellyativ [2.198]
Intertetekstuallik hodisasi ikki xil tabiatga ega. Bir tomondan u yaxlit matn
tarkibidagi matn parchasi hisoblandi. İkkinchi tomondan esa u mutlaq mustaqil til
hodisasi sifatida yuqoridagi oltita funksiyadan bir nechtasini o‘zida namoyon qila oladi.
Bu xususiyati bilan u tarjima jarayonida tarjimonga biroz mushkullik tug‘diradi. Agar
tarjimon asliyat tilidagi intertekstlar mustaqil holda nimaga, qaysi voqea-hodisa yoki
madaniy unsurga ishora qilayotganini bilmasa, tarjma matniga singdira olmasa matn
tushunarsiz va g‘aliz jumlalar yig‘indisiga aylanib qoladi.
Guseva tarjimada uchraydigan intertekstning quyidagi turlarini ajratadi:
1. Sitata
2. Allyuziya
3. Parodiya
4. Stilizatsiya
Aslida esa intertekst turlari ancha ko‘p bo‘lib, turli matnlardan ular turlicha
qo‘llanilishi mumkin. Tarjimada sitata yoki allyuziv nomlarni berish osondek ko‘rinishi,
aksincha parodiya va stilizatsiyaga uchragan intertekstual mexanizmlarni yetkazib berish
qiyinchilik tug‘diradigandek tuyilishi mumkin. Ammo aynan allyuziv nomlar intertekst
sifatida tarjima jarayonida tarjimondan e’tibor talab qiladi. Chunki ko‘plab tarjima
matnlarda aynan allyuziv nomlar bilan bog‘liq muammolar uchraydi. Mashhur franzus
yozuvchisi O.Balzakning “Sag‘ri teri tilsimi(Muhabbat tilsimi)” asarining rus tilidan
o‘zbekchaga qilingan tarjima matnida allyuziv nomlar, presedent birliklar juda ham ko‘p.
Darsening sho‘rvasi, Stern ko‘z yoshi, Kadm kabi tishlar qurib, Damen[3] kabi birikmalardagi
nomlar o‘zbek kitobxoni uchun biroz notanish va bu o‘xshatishlar orqali muallif qanday
fikrni berayotganligi o‘quvchi uchun mavhum. To‘g‘ri, matn ichida ular kursiv shaklida
ajratib berilgan, kitob so‘nggida esa ularning izohlari mavjud. Ammo har notanish so‘z,
aniqrog‘i intertekstual element uchun kitobni orqasini ochib qarayverish mutolaa
jarayoniga, badiiy matndan olinadigan beqiyos zavqqa, albatta, ta’sir qiladi. Tarjima
asarlardagi bu muammo hamma alyyuziv nomlar uchun umumiy emas. Iso, Napaleon,
Otello, Sezar, Kleopatra, Jan Jak Russo kabi hamma millat va xalqlar uchun tushunarli
bo‘lgan alyyuziv nomlar ham borki, ularning anglatayotgan ma’nosini asar qaysi tilda
yozilgan bo‘lishidan qat’iy nazar kitobxon, albatta, tushunib oladi. Chunki bunday nomlar
va ular bilan bog‘liq voqea-hodisa yoki matn mazmuni dunyoga mashhur hamda
kishilarning xotirasidan, lisoniy bazasidan allaqachon mustahkam o‘rin olgan. Tarjima
jarayonida bunday birliklar alohida izohni talab qilmaydi. Ammo yuqoridagi misollardan
tashqari ma’lum bir millat yoki xalq uchungina tushunarli bo‘lgan-umumbashariy
ahamiyatga ega bo‘lmagan intertekstual elementlar tarjimondan o‘ziga xos yondashuvni
talab qiladi. Chunki asliyat matnida muallif ulardan o‘z asarini badiiy jihatdan bezash,
aytmoqchi bo‘lgan fikrini to‘ldirish kabi maqsadlarda foydalanadi. Tarjimon ham shu
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jihatlarni e’tiborga olgan holda tarjima matnida ularning ma’nosini saqlashga harakat
qiladi.
Xulosa o‘rnida aytishimiz mumkinki, intertekstuallik hodisasiga tarjima jarayonida
sinchkovlik bilan yondashish, intertekstual elementlarni asliyat tilidan tarjima tiliga uning
ma’no va vazifasini saqlagan holda berish, shu bilan birga o‘quvchi, ya’ni kitobxonni ham
e’tiborga olish muhim hisoblanadi. Tarjimonlar tarjima matnlarda intertekstual
elementlarni turiga ko‘ra berish, havola va allyuziv nomlarga nisbatan matn ichida
maxsus izohlardan foydalanish kabi holatlarga e’tibor qaratsalar, asarning yana ham
o‘qishli bo‘lishini, shuningdek, o‘zga tildagi muallif berayotgan g‘oya va mazmunni to‘liq
anglash imkonini ta’minlagan bo‘ladilar.

1.
2.
3.
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